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PËRMBLEDHJE
Incidenti i Kanalit të Korfuzit ishte një ngjarje që kishte zgjuar vëmendje të madhe në
mbarë opinionin ndërkombëtarë ku është shkruar shumë për të dhe deri në ditë e sotme
ka ekzistuar misteri në lidhje me atë se kush i kishte vendosur minat në
bregdetin jugor të Shqipërisë!
Në fakt, incidenti i Kanalit të Korfuzit ka qenë pjesë e skenarit të luftës së ftoftë që
pasoi me mbarimin e Luftës së Dytë si dhe rritjes së tensionit në marrëdhëniet ndërmjet
Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe.
Ky incident ishte aq kompleks sa që gjykimi i tij është marrë si model edhe në Gjykatën
Ndërkombëtare për të trajtuar disa çështje të së drejtës ndërkombëtare e sidomos
të atyre detare.
Incidenti ngjau nga fundi i tetorit të vitit 1946 mirëpo e gjitha kjo që ndodhi, kishte një
parahistori të vogël. Ky incident konsiderohet një ndër problemet më të mprehta
që Shqipëria ka përballuar pas luftës në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Kalimi me katër anijet britanike përmes Kanalit të Korfuzit që për destinacion
kishte qenë një ishull grek, me të hyrë në ujërat shqiptare hasi në mina ku
gjetën vdekjen 44 marinarët dhe gjithashtu edhe dëmtime të tjera, por ajo që u
dëmtua më së shumti ishte dëmtimi i prestigjit ndërkombëtarë.
Shqipëria ishte gjykuar si fajtore duke pasur vazhdimisht presione, ndërsa sot me
botimin e dokumenteve arkivore që janë mbajtur sekrete për shumë vite, çështja
del krejt ndryshe.
Incidenti në Kanalin e Korfuzit nuk ishte i rastit, për të kishin pasur dijeni të dya
palët dhe si pasojë, këto dy shtete i kishin shkëputur marrëdhëniet për një
kohë shumë të gjatë.
Shqipëria nuk ishte e vetme, ajo ishte aleate e Ish Jugosllavisë në atë kohë dhe
tani hynte ne sferën e ndikimit të Bashkimit Sovjetik në Ballkan ku politikës
po i jepej një kah krejt tjetër nga kjo që kishte ndodhur.
E gjitha kjo ngjarje, pasoi me prapaskena shumë të komplikuara politike ku përgjatë
këtij punimi unë do të përpiqem të shtjelloj më në thelb atë se si ishte
zhvilluar e gjithë kjo.
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FALËNDERIME
Falënderoj stafin akademik të UBT-së që janë përpjekur maksimalisht për të na dhënë
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1. HYRJE
Ngjarja në Kanalin e Korfuzit kishte filluar me një incident të vogël në maj të vitit 1946
ku dy luftanije angleze kaluan përmes këtij kanali pa e pasur të ngritur flamurin e tyre,
ndërkohë që rojet shqiptare kishin hapur zjarr drejt tyre për tu tërhequr vërejtjen luftanijeve
që të ngrinin flamurin dhe të bënin të ditur përkatësinë e tyre pasi që ata kishin menduar se
ato ishin anije greke, ndërsa raportet greko-shqipëtare në atë kohë nuk ishin të mira.
Luftëanijet angleze, me të kuptuar se po vëzhgoheshin nga rojet në ujërat shqiptare, kishin
ngritur flamurin e tyre menjëherë dhe në atë ditë nuk ishin penguar që të kalonin andej,
mirëpo kjo gjë nuk kishte vlejtur edhe për herë të tjera.
Për incidentin e parë ishte kërkuar ndjesë dhe kësaj here ishte mbyllur pa pasur pasoja,
mirëpo me këtë rast Shqipëria kishte njoftuar se në të ardhmen luftëanijet dhe anijet
tregtare nuk do të lejohen të kalojnë në ujërat e saj territoriale pa e pasur lejen nga
autoritetet, por kjo nuk ishte arsyetuar as nga fqinjët dhe as nga Gjykata Ndërkombëtare
ku nga ata Kanali i Korfuzit u konsideronte i lirë dhe me të drejtë kalimi për të gjitha
anijet.
Në atë kohë, rrugë e vetme e kalimit nuk ishte vetëm ngushtica e Kanalit të Korfuzit, për
dallim nga Ngushtica e Gjibraltarit dhe ajo e Bosforit, anijet kishin mundësinë që të
kalonin edhe nga ana perëndimore e Korfuzit duke ju shmangur ujërave shqiptare, pra
shtrohet pyetja, përse pikërisht Kanali i Korfuzit po provokohet nga britanezët ?!
Ky konflikt fillimisht ishte i vogël por nuk mbeti me kaq, u bë shkak për një konflikt
shumë të madh ndërmjet dy palëve dhe doli se në këtë ngjarje kishte edhe elemente të
përzierjes nga autoritetet Jugosllave.
Me reagimin e ambasadorit Britanik në Beograd, u vu menjëherë një notë proteste Hysni
Kapos që ishte përfaqësues zyrtarë i Shqipërisë në lidhje me incidentin, ndërsa në
Parlamentin Britanik, lideri i opozitës Uinston Çurçill u muar personalisht me këtë
çështje, madje si problem madhorë.
Qeveria e Britanisë pezulloi vendimin e saj për njohjen e qeverisë shqiptare dhe vendosjen
e marrëdhënieve diplomatike duke tërhequr edhe ministrin e saj në Tiranë dhe gradualisht
Londra vazhdoi duke shkallëzuar reagimin e saj në shenjë pakënaqësie, ku mendohej se po
përgatiten edhe plane ndëshkimore për të treguar se askush nuk kishte të drejtën për të
penguar kalimin e flotave detare në Kanalin e Korfuzit.
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2. PËRSHKRIM I TAKIMIT ÇURÇILL-STALIN NË KREMLIN
Britania e Madhe që herët kishte shfaqur interesimin për çështjen e Ballkanit ku përgjatë
Konferencës së Teheranit kishte krijuar mundësinë për të pasur ndikim në Greqi sa i
përket organizimeve të lëvizjes antifashiste për të luftuar kundër ushtrisë pushtuese
naziste.
Fakti që lufta po përfundonte, Britaninë e Madhe e bëri më të vëmendshme në lidhje me
Balkanin dhe këtë ja kishin besuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke
pretenduar për të qenë ajo në rolin parësor, mirëpo edhe aleati tjetër, Bashkimi Sovjetik,
kishte po kaq synime për Ballkanin.
Për ti arritur këto synime më mirë, ashtu siç pretendohej, kryeministri Britanez Uinston
Çurçill (Winston Churchill) udhëtoi në Moskë për të biseduar në lidhje me këtë ku edhe
ndanë sferat e influencës për Ballkanin. 1 ”Çurçilli në një copë letër propozoi për
Rumaninë 90 për qind influencë sovjetike e 10 për qind të tjerët, për Greqinë 90 për qind
ndikim britanik e 10 për qind sovjetik, për Bullgarinë 75 për qind, për Rusinë 25 për qind,
për të tjerët dhe për Jugosllavinë e Hungarinë nga 50 për qind influencë secili ”. Këtu
edhe u bë marrëveshja me protokol zyrtarë, ku plani ishte përpunuar dhe pastaj kishte
pasur edhe disa korigjime të vogla në lidhje me përqindjet.
Në këto bisedime (Stalin – Çurçill) fillimisht Shqipëria nuk u përmend fare dhe tek më
vonë me propozimin e Martin Gilbert dhe Anthony Eden ishte propozuar që ajo të ndahej
me nga 50 për qind ndikim për të dy fuqit e mëdha.
Fakti që Shqipëria kishte mbetur jasht, nga dy politikanët në këtë marrëveshje, linte për të
kuptuar se ky vendi nuk kishte peshë në objektivat strategjike, britanike e sovjetike në
Ballkan ku edhe vet Enver Hoxha ishte ndier i anashkaluar për mos diskutimin e
Shqipërisë. Ndërsa, pikërisht se ishte shikuar në prizmin e të dobtit, ky vend nxorri në
pah ndikimin që mund ta kishte, ku u bë qendër e diskutimit në nivelin më të lartë
botëror.

1

Milo, Paskal. (2010), Të Vërtetat e Fshehura-Incidenti i Kanalit të Korfuzit , Tiranë, 2010, fq. 26.
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2.1. Politika Britaneze ndaj Shqipërisë
Meqenëse misionet ushtarake britanike ndodheshin në Shqipëri dhe po qëndronin afër
forcave të ndryshme ushtarake dhe politike, ato ishin bindur se Fronti Nacional Çlirimtarë
në krye me Komunistin Enver Hoxha, ishte ndër më të organizuarat dhe u pranua se kjo
forcë do të mbetet forcë sunduese në Shqipëri pas luftës ku edhe vet ministri i jashtëm A.
Eden kishte njoftuar Çuçillin se 2“ Në këto rrethana nuk ka alternativë tjetër, por të
pranohet plani i FNÇ-së për të siguruar pas luftës kontrollin mbi Shqipërinë dhe të
dyfishoj përpjekjet tona për të pasur marrëdhënie të ngushta me të, në një mënyrë të tillë
që të kundër- balancojmë influencën ruse ”.
Pra në asnjë mënyrë, pala britaneze nuk dëshironte që Shqipëria të kalonte përmes syrit
rus ku përpjekjet e tyre ishin me qëllimin që në emër të organizimit të luftimeve të
përbashkëta me Frontin Nacional Çlirimtarë, të bëhej zbarkimi i forcave të rregullta
ushtarake në bregdetin shqiptarë kundër forcave gjermane të cilat ishin në tërheqje dhe
piksynimi ishte që komandod britanike tu prinin forcave të shumta, ku cak kishin kryesisht
vendet në portin e Durrësit, Sarandës dhe Vlorës.
Një gjë të tillë e kundërshtoi Enver Hoxha që ishte në cilësinë e Komandantit të Ushtrisë
Nacional Çlirimtare ku edhe i detyroi britanezët menjëherë të tërhiqen dhe
automatikisht kjo u konsiderua si fitore për për Rusinë për shkak se Britanisë nuk po i
lejohej vendosja për të ardhmen e Shqipërisë. Pas këtyre përpjekejeve të dështuara, politika
britaneze kishte ndryshuar dhe e kuptoi se Shqipëria ishte dorëzuar plotësisht influences
ruse.
Britanezët tentuan në mënyra të ndryshme për ta rrëzuar Enver Hoxhën bashkë me njerëzit
e tij dhe për ta hequr politikën në të cilin gjendeshin, dhe pikërisht për këtë ai kishte
krijuar urrejtje të madhe ndaj tyre. Ndikimi që Britania kishte në Greqi, e bënte atë (Enver
Hoxhën) që të shqetësohet edhe më shumë duke menduar se mundë të krijohej aleancë
greko – britanike në kundërshim me Shqipërinë.
Marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Britanisë ishin ftohur madje edhe armiqësuar
sidomos kur Enver Hoxha kishte vërejtur se ata po përpiqeshin ta rrëzonin atë nga pushteti
si dhe që po mbanin lidhje me kundërshtarët e tij politikë
Enver Hoxha kishte synime për ta formuar qeverinë e re demokratike që ishte një nga
objektivat kryesore të Frontit Nacional Çlirimtarë dhe për të mos e ndarë atë me forcat e
tjera politike në Shqipëri, ku e shihte si shpëtim të vetëm për tu fuqizuar. Pas formimit të
2

Po aty, fq. 28.
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shpejtë të qeverisë, aj kërkoj edhe njohjen nga vendet tjera dhe sidomos nga Fuqitë e
Mëdha pavarsisht se ishte një situatë shumë e rendë ku lufta ende nuk kishte përfunduar.
Britania e Madhe ishte e para nga të tri Fuqitë e Mëdha që mori iniciativen për të trajtuar
këtë çështje për shkak se interesat e sajë në raport me vendet tjera ishin më të veqanta. Ajo
ju kishte përgjigjur negativisht me arsyen e gjendjes së tensionuar dhe e konsideroi si
absurde kërkesën për njohje.
Njohja e qeverisë shqipëtare nuk u pranua as nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës ku nga ata konsiderohej si e parakohshme, ndërsa heshtja e Moskës kishte
arsye krejt tjetër dhe lënte shumë për të dyshuar.
Me gjithë kushtet qu u kishin vënë Shqipërisë për ta njohur qeverinë e përkohshme
shqipëtare dhe për shkak të interesave të mëdha që kishte Britania, Enver Hoxha ato
kushte nuk i kishte pranuar. Njëra nga tendenca e Britanisë ishte për të dërguar misione
siç ishte e ashtuquajtura UNRRA, ku njoftohej në lidhje me qëllimet e vendosjes atje për
mos pasur ndërhyrje në punët e brendshme të Shqipërisë, pra do të ishte për një kohë të
shkurtë sapo të zgjidhet problemi, megjithatë prap nuk ja dolën që të bindnin Enver
Hoxhën.
Këto refuzime nga E. Hoxha vetëm se po e acaronin palën engleze dhe gjuha filloj që të
bëhet edhe më e ashpër dhe kërcënuese ku britanezët, me autorizimin e Feld Mareshall-it
për të komunikuar prap me E. Hoxhën, tentonin për të ja bërë të ditur atij se pas çlirimit të
vendit nga gjermanët, duhet gjithsesi që të bëhej zëvendësimi nga një mision ushtarak
britanez ku në këtë parashiheshin ndihma për vendin duke u nisur nga ushqimi,
veshëmbathja dhe shumë gjëra të tjera. Ky zëvendësim nga shqipëtarët dukej shumë i pa
arsyeshëm pasi që ata konsideronin se misionin mundë ta përmbushin vet me forcën e tyre,
UNÇ-në.
Fori Ofis kishte shprehur keqardhje në Uashington kur kishte kuptuar se, misioni në fjalë
është civil i përfaqësuar nga një rang ministrash dhe jo ushtarak, ata mendonin se do të
mundë të vinte deri te ajo që Enver Hoxha misionin do ta kuptonte si njohje të qeverisë,
pra sipas zyrëzarëve nga Forin Ofis, 3 ”jo vetëm që do të tregonte se ekzistonte një
ndryshim midis Londrës dhe Uashingtonit në politikën ndaj Shqipërisë, por aj do të
keqkuptoje nga Hoxha, i cili mundë të pretendonte se me arritjen e anëtarëve të Shërbimit
të Jashtëm Amerikan njihej qeveria e tij”.
Kaluan shumë kohë duke u përpjekur për të ardhur deri te ajo që do i bashkonte të dya
vendet dhe pas njo kohe diskutimesh dhe mospajtimesh më në fund E. Hoxha pranoi
3
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kushtet të cilat ju ishin vënë. Pikërisht me datën 21 mars, në aeroportin e Rinasit, zbriti
misioni britanik, ushtarak në krye me gjeneralin Hoxhson ku u prit nga shumë zyrtarë
shqiptarë, ushtarak dhe civil por edhe nga vet E. Hoxha.
Misioni britanik në Tiranë erdhi me paragjykime por edhe i paragjykuar nga E. Hoxha
dhe ky dyshim i dyanshëm që ishte i trashëguar, vetëm sa u thellua në marrëdhëniet
ndërmjet Shqipërisë dhe Britanisë, pasi që detyrat e misionit ishin shumë konkrete dhe
një gjë të tillë E. Hoxha e kishte frikë, sepse aj e parashikonte larg pretendimin që kishin
britanezët dhe që tentonin ta arrinin përmes këti misioni.
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3. MUNGESA E SHQIPËRISË NË KONFERENCAT E MËDHA
Mospërfilljet që po i bëheshin Shqipërisë për të marrë pjesë në konferencat e mëdha që
mbaheshin, po e futnin në ankth E. Hoxhën, dhe pikërisht konferenca e radhës që ishte
vendosur të mblidhej në San Francisko, atë e bënte të padurueshëm për të kuptuar nëse do
të merrte pjesë edhe Shqipëria.
Fuqitë e Mëdha siç ishin; Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe
Bashkimi Sovjetik, pasi që ishin pajtuar në Konferencën e Jaltës për mënyrën e votimit në
Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kishin vendosur edhe për kriteret e
përfaqësimit të vendeve se kush duhej të ftohej.
Në konferencën e radhës të San Franciskos që po përgatitej, ishte vendosur që ftesa tu
dërgohej vetëm vendeve që kanë nënshkruar Deklaratën e Kombeve të Bashkuara në
janarin e vitit 1942 dhe vendeve të cilat u kishin shpallur luftë fuqive të boshtit fashist para
marsit të vitit 1945, ndërsa Shqipëria asnjërën nga këto kushte nuk po e plotësonte.
Në fakt, bindja e keqe që ishte formuar nga Londra dhe Uashingtoni dhe qëndrimi neutral
i Moskës ndaj qeverisë së E. Hoxhës, ishin disa nga arsyet kryesore që nuk ju kishte bërë
ftesa, ndërkaq këto ishin vetëm sa për arsyetim, gjoja se Shqipëria nuk po i plotësonte
këto kritere.
Qeveria Britanike dhe ajo Amerikane e dinin faktin se nëse Shqipëria do të merrte pjesë në
Konferencën Themeluese të OKB-së, do ta forconte pozitën e sajë ndërkombëtare ku do të
merrte edhe njohjen e saj kolektive si qeveri komuniste.
Enver Hoxha ju kishte drejtuar Ruzveltit, Çurçillit dhe Stalinit në lidhje me konferencën
duke u shprehur i pakënaqur më këto anashkalime dhe këtë e kishte vërejtur edhe
Huxhsoni i cili tash më ishte për mision në Shqipëri, ai vazhdimisht po u bënte raportime
për nervozizmin që ishte krijuar në vend.
Refuzimi për mos njohjen e qeverisë shqiptare dhe për ftesën në Konferencën e San
Franciskos i kishte acaruar marrëdhëniet me dy Fuqitë e Mëdha e sidomos me Britaninë,
aq më shumë këtë nervozizëm e kishte bërë mungesa e përvojës diplomatike që kishte
ushtruar gjenerali Hoxhson përgjat misionit të tij dhe mospërfillja e tij që bëhej ndaj
qëndrimeve në mbështetjen e kundërshtarëve të qeverisë së E. Hoxhës.
Forin Ofis dhe Departamenti i Shtetit, kishin pasur objekt diskutimi kërkesën që ishte bërë
nga Enver Hoxha dhe në muajin prill i kthyen përgjigjen negative të mbështetur në tre
argumenta të cilat ishin se, Konferenca e San Franciskos nuk ishte Konferencë për paqe
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por për organizimin ndërkombëtarë, se ftesat kishin qenë vetëm për qeveritë që ishin të
njohura, si dhe argumenti tjetër ishte se, kriteret për ftesat ishin miratuar më herët, pra
sipas tyre ishte shumë vonë për tu rikthyer përsëri me procedurat që tash më ishin të
mbyllura.
Pretendimet për të marrë pjesë edhe Shqipëria nuk u ndalën, ato ishin të vazhdueshme
sepse duke qenë aty, ajo synonte që të futej në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe
presioni nga ajo bëhej përmes notave që shkëmbeheshin ndërmjet legatës në Beograd.
Qështja për mospranimin e Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara zgjati për
shumë kohë dhe pikërisht për shkak të kundërshtimit anglo-amerikan, mirëpo këtij
kundërshtimi më pas ju shtua edhe Greqia, për ta ishte momenti i duhur për ti arritur
qëllimet që kishin pasur më herët për këtë vend, ndërkohë që anglo-amerikanët
pretendonin ti bënin izolimin ndërkombëtarë kësaj qeverie pasi që këtu mbizotronte partia
komuniste.
Gjithë debatin për një kohë të gjatë në lidhje me njohjen apo jo të qeverisë shqiptare e
kishe mbyllur Sarxhent në Forin Ofis i cili mendonte se herët ose vonë, do të jemi të
detyruar për ta njohur qeverinë e Hoxhës pasi që siç dihej, të gjitha alternativat e
mundshme ishin vënë dhe kjo më në fund kishte mbetur si më e arsyeshmja, ata
frikoheshin se nëse edhe më shumë do vonoheshin në njohje, mudë të vinte deri te
mundësia e një kombinimi ndërmjet regjimit sovjetiko-jugosllav dhe çdo element
përendimorë në Shqipëri kishte mundësi të shuhej.
Pas pëlqimit të Departamentit të shtetit, Forin Ofis kishte udhëzuar ambasadën britanike në
Beograd për ti dërguar notën Legatës shqiptare që paraprakisht ti bindnin ata për të lejuar
misionin britanik që të rikthehet në Shqipëri duke përmbushur detyrat që kishte dhe ku do
të hapte një komunikim më të mirë ndaj marrëdhënieve të ftofta që ishin krijuar ndërmjet
këtyre dy vendeve.
Hysni Kapo që ishte në rolin e ambasadorit, pasi kishte pritur përfaqësuesin e Ambasadës
Britanike i cili edhe e dorëzoi notën për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe
shkëmbimin e përfaqësuesve diplomatik ndërmjet dy vendeve, veproi krejt panatyrshëm
ku vetëm disa minuta pasi u larguar diplomati britanik nga vendi, Hysni Kapo kishte
telefonuar duke kërkuar tërheqjen e menjëhershme të notës që sapo kishte dërguar. Cila
ishte arsyeja që veproi ai kështu ?!
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4. INCIDENTI I I PARË, 15 Maj 1946
Incidenti i Kanalit të Korfuzit ishte pjesë e skenarit të luftës së ftoftë i cili rezultoi me
mbarimin e Luftës së Dytë dhe tensioneve ndërmjet Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe.
Incidenti filloi kur dy luftanije britanike u qëlluan nga rojet bregdetare shqiptare derisa
britanezët po kalonin përgjatë kanalit ku ishin në drejtim të porteve të Sarandës dhe atij të
Porto – Edës.
Më të vërejtur se anijet britaneze po kalonin andej, rojet bregdetare shqiptare dhanë shenjë
për ti paralajmëruar ata se nuk lejoheshin të kalonin. Britanezët pasi që kishin dëgjuar të
shtënat, kishin ngritur flamurin e tyre dhe rojet shqiptare menjëherë kishin pushuar së
qëlluari, megjithatë britanezët vazhdimisht kishin potencuar duke u arsyetuar se 4”Anijet
e tyre kishin flamuj të bardhë dhe të mëdhenjë të sapo ngritur në përgatitje për të hyrë në
portin e Korfuzit”.
Fakti që erdhi deri te një konflikt si ky, tregon qartë se si vijuan marrëdhëniet ndërmjet
Britanisë së Madhe dhe Shqipërisë në atë kohë ku në aspektin diplomatik, qeveria
shqiptare po përjetonte një kohë krize që rreziku po dukej nga të gjitha anët, gjë që ata
ndërmorën masa të forta për të reaguar në rast se ndokush do të kalonte qoftë përmes
ujrave apo edhe përmes hapësirës ajrore të vendit.
Ministria e Mbrojtjës Kombëtare që në krye kishte Enver Hoxhën, pas incidentit të
ndodhur kishte bindjen se ky veprim ishte në shenjë hakmarrjeje nga ana e britanezëve dhe
kjo ata i bëri edhe më shumë për tu mobilizuar. Me gjithë dyshimet, ata menjëherë dolën
edhe me disa urdhëra që kishin të bënin me sigurimet dhe mbrojtjen e bregdetit të
Shqipërisë.
Qeveria shqipëtare, për disa ditë kishte mbajtur në heshtje incidentin ku asnjë lajm nuk
ishte publikuar në mediat e atëherëshme dhe nuk ishte interpretuar asgjë deri sa ajo kishte
marrë të gjitha provat në lidhje me ngjarjen, por edhe ne Londër gjithashtu, incidenti u
mbajt në heshtje publike. Pas disa ditësh, çështja ishte ngritur në nivelin e lartë
qeveritarë dhe reagimet nga ana e britanezëve u bënë mjaft të theksuara. Komanda e
Britanisë së Mesdheut, në njërën nga deklaratat e bëra e vlerësonte këtë si, 5”mundësi të
mirë për t’u dhënë shqiptarëve një mësim dhe të demonstrohet se flamuri britanik nuk
mundë të fyhet pa u ndëshkuar...”.
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Këtu filloi edhe një përplasje e madhe diplomatike ende pa ardhur tek incidenti i dytë,
sepse në kohën kur diplomatet britanez të revoltuar pregaditeshin
për tu
kundërpërgjigjur shqiptarëve për incidentin, këta të fundit po dërgonin nota duke kërkuar
shfajsim për palën shqipëtare me deklaratat se, incidenti ishte i prirur nga vet britanezët .
Në Forin Ofis kishin filluar diskutimet për reagimin që do ta ket Shqipëria në momentin
që kupton se nuk do të shfajësohet. Ata filluan me disa propozime, tre ndër to “ndëshkim”
ku e para ishte, të ngrihej çështja në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, se Shqipëria nuk do
të lejohej të antarësohej, e dyta ishte që të kundërshtohej kërkesa nga ana e shqipëtarëve,
ku ata kërkonin si dëmshpërblim një pjesë të flotës italiane, dhe e treta që, incidenti të
përdorej duke i mbështetur grekët në synimet që kishin për pjesën e Shqipërisë, pikërisht
të Kanalin e Korfuzit.
Shumica e përfaqësuesëve të Britanisë ishin të mendimit për të mos e paraqitur rastin në
Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në lidhje me këto propozime, kishte përleshje
edhe ndërmjet vet britanezeve të cilët disa nga ata e kundërshtonin kategorikisht.
Kishin frikën e një përfundimi jo të suksesëshëm e që du t’ju shkaktonte probleme të
mëtejshme pasi që mungonte baza e fortë, ndërsa frika nga mosmbështetja e vendeve tjera
në këto pika i shqetësonte. Një insistim i tillë nga britanezët për ta akuzuar Shqipërinë, do
të shprehte qartë faktin e mos pranimit të Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të
Bashkuara.
Qeveria shqipëtare, duke tentuar të zbuste situatën, shpjegoj rastin përmes notave verbale
ku ndjente keqardhje për incidentin dhe mbronte atë se 6 “ nuk ishte në synimin e
komandës së bregdetit të Sarandës që të goditnin anijet e Aleatës, Britanisë së Madhe, po
qe se ato do të ishin njohur dhe nuk do të ndodheshin në ujrat territorial shqiptare në
drejtim të portit të Sarandës”. Me këtë, ata tentonin ti bindnin britanezët se, një gjë e
tillë do të ndodhte vetëm me grekët duke pasur parasyshu acarimet që ata kishin.
Sa i përket incidentit, qeveria shqipëtare prap se prap mbronte anën e saj në lidhje me
kalimin përmes ujrave shqipëtare duke kërkuar që për çdo kalim, të njoftoheshin ata
paraprakisht, por kjo gjë nuk u pëlqente Britanezve.
Kërkohej shfajsimi nga të dya palët dhe gjithqka kishte ngecur këtu. Qeverina shqipëtare
madje kushtëzonte për tu shfajësuar nga britanezët dhe me këtë ju garantonte vendosjen e
mardhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve.
Një vend siç ishte Britania e Madhe, nuk pranonte që të sfidohej nga një vend i vogël dhe i
varfër siç ishte Shqipëria. Britanezët filluan të diskutonin edhe për një lloj tjetër të
6
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projektit i cili kishte të bënte me një zgjidhje diplomatike të këtij problem që, përmes të
dërguarit diplomatik me punë në Beograd, këta sygjeronin të bëheshin deklarata publike
kër tu njoftuar edhe pala shqipëtare se mbivlerësohej rëndësia e tyre dhe sjellja e tyre për të
rivendosur marrëdhëniet diplomatike do të varet nga vet mënyra se si ata do të sillen.
Me kalimin e kohës, qeveria shqipëtare po ndihej gjithnjë dhe më e kërcënuar nga
presionet e politikës britaneze dhe asaj greke dhe presioni po vinte duke u shtuar jo vetëm
për qeverinë komuniste, por edhe për vet integritetin territorial të shqipërisë.
Presionet e tilla siq ishin, tërheqja e misionit britanik nga nga Tirana, lufta civile në Greqi,
provokimet e palës greke ndaj Shqipërisë që ishin postuar në Konferencën e Paqës në Paris
dhe mbështetja e tyre nga qeveria britanike, pamundësia e anëtarsimit në Organizatën e
Kombeve të Bashkuara, ishin shenjat ku dukshëm vërehej se situata për qeverinë
shqipëtare ishte shumë e tensionuar.
Në këtë gjendje që po kalonte vendi, kishin ardhur edhe disa këshilltarë ushtarak, sovjetik
e jugosllav afër ushtrisë shqiptare, në gjendje gadishmërie, ku kishin zënë disa nga pikat
strategjike sidomos në pikat bregdetare në përpjekje të një mobilizimi të fortë pasi që
ushtria shqiptare ishte shumë e pafuqishme në atë kohë.
Kishte zëra se në incidentin e ndodhur, mundë të jenë të implikuar edhe pala ruse ku
dyshohej se njëri nga instruktorët e tyre, kishte dhënë urdhërat për gjuajtjet e anijeve
britaneze të datës 15 Maj.
Me urdhërin e Enver Hoxhës, Komandantit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, u bë
përforcmi i vijës kufitare me Greqinë duke mposhtur synimet e saj që tash më ishin të qarta
për teritorin shqiptarë.
U tregua një angazhim jashtëzakoisht i madh për mbrojtjen bregdetare nga Vlora në
Sarandë dhe gjithqka ishte në gati për ti sulmuar në rast të kalimit në pjesën shipëtare,
pra kërkohej që të zbatohej 7“urdhëri i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare dhe i Komandës
së Marinës i datës 21 maj për sigurimin e mbrojtjen e bregdetit .”
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5. INCIDENTI I DYTË, 22 Tetor 1946
Meqenëse Shqipëria nuk lejonte luftanijet e huaja të kalonin nëpër ujrat e saja territoriale,
po në tetor të vitit 1946, anglezët kishin vendosur që ta vertetonin se a do të mbetet ky
qëndrim vërtetë nga ana e Shqipërisë, duke dërguar katër kryqëzorë dhe destrojerë për
të kaluar përmes Kanalit te Korfuzit.
Derisa skuadra e anijeve po udhëtonte në ujërat shqiptare, destrojeri i ashtuquajturi
8
“Sumarez”, hasi në një minë automatike me kontakt ku e kishte pamundësuar atë për të
vazhduar lundrimin më tutje dhe në këtë moment ”Sumarez” kishte kërkuar ndihmën
nga 9“Volage” për tërhekur atë në portin e Korfuzit dhe pas një kohe shumë të shkurtë,
përderisa Volage po përpiqej në ndihmë, ajo vet hasi në minën tjetër ku 44 marinarë
gjetën vdekjen, 42 të tjerë mbetën të plagosur si dhe u bënë shumë dëmtime të tjera
materiale.
Një anije shqiptare kishte dalur në det dhe shkoi në vend për të kuptuar me atë se çfarë
ndodhi mirëpo anglezët nuk kishin pranuar që të diskutonin në lidhje me këtë dhe
menjëherë në mesnatë luftanijet të cilat u dëmtuan, u rimorkiuan dhe u kthyen në
Korfuz. Arsyet për mos shpjegim nga ana e anglezëve kishin lër shumë për dë dyshuar,
madje edhe vet udhëheqësit shqiptarë.
Incidenti i dytë brenda një periudhe të shkurtë e shqetësoi shumë Admiraliatin dhe
komandantët e anijeve, jo vetëm për viktimat dhe dëmet e shkaktuara, por edhe për atë se
çfarë kishte ndërmend plani secret i operacionit britanez, në ujrat shqiptare.
Komandanti i Flotës Mesdhetare britanike , Admirali Willis, pasi ishte informuar për
incidentin, kishte ardhur në Korfuz dhe menjëherë në mbrëmje e kishte njoftuar edhe
Admiraliatin në Londër ku kjo informatë kaloi shpejt te Kryeministri dhe në Forin Ofisin,
mirëpo ata nuk dëshironin që shtypi të informohet menjeherë.
Njëri nga më të fuqishmit pas Enver Hoxhës në këtë kohe ishte Koçi Xoxe ku kishte
informuar homologun e tij A. Rankoviç në Beograd për atë që kishte ndodhur duke i
treguar edhe numrin e anijes që kishte. Komunikimi ndërmjet Tiranës dhe Beogradit u bë
shumë intensiv dhe nga Rankoviçi vazhdimisht merrej porosia që përmes protestave nga
qeveria shqipëtare, të mos pranohet në asnjë mënyre se minat ishin të reja.
Ky incident i radhës, fillimisht në Londër u trajtua mjat me kujdes sa i përket
marrëdhënieve me publikun, mirëpo një ditë më vonë, sekretari parlamentar i
8
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Admiraliatit, në informinin e Dhomës së Komunëve ishte përgjigjur pyetjer së U. Çurçillit
10
“ nëse ishte i njëji Kanal ku kryqëzorët tanë u goditën nga bateritë shqiptare disa muaj
më parë”?.
Meqenëse mediat po bënin punën e tyre, çuditërisht një nga gazetat që konsiderohej e afërt
me qeverinë “The Times” nuk i kushtoi rëndësi shumë të veqantë incidentit, ishte “ Daily
Mail ” ajo që shkruante në lidhje me të dhe ishte shumë e prirur për ti gjykuar ata të cilët
lejuan të ndodh një incident i tillë.
Britanezët propozuan përgatitjet për pastrimin e minave duke quajtur të rrezikshme të
gjitha ujrat shqiptare dhe sidomos zonën ku kishte ndodhur incidenti, duke i njoftuar
qeveritë shqiptare dhe greke paraprakisht. Ata mbështetëshin te argumantat e Shqiprisë
sepse më parë ata u kishin garantuar atë si kanal i pastruar nga minat, dhe pikërisht kjo i
bënte të dyshohej për një qëllim me paramendim nga pala shqiptare.
Qeveria Shqiptare me të dëgjuar për planin e operacionit minapastrues që kishin
britanezët, informuan dhe u konsultua me Beogradin. Me këtë rast Rankoviçi kishte
sugjeruar ata që të protestojnë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për të mos lejuar
askënd ta bëj një operacion të tillë.
Me notë protestën e fortë që bëri Shqipëria në OKB, duke e sqaruar me shkeljen që ju
kishte bërë, kërkohej ndërhyrje urgjente dhe kërkohej që të mospërsëriten veprime të tilla
të cilat cenojnë integritetin e Shqipërisë i cili ishte dhunuar dhe ajo notë, paralajmëronte
për mos përgjegjësinë që do ta mbaj Shqipëria në rast të ndërhyrjeve tjera që po u bëhen,
sepse edhe për këtë incident ata kishin njoftuar britanezët për disa herë radhazi, pra nuk
e ndienin vetën aspak fajtor.
Pavarësisht kërkesës që kishte Shqipëria, nga Forin Ofisi ishte marr sugjerimi, që të
njoftohet qeveria shqiptare, se nga Bordi Qendror Ndërkombëtar ishte vendosur të bëhej
pastrimi i minave nga anijet britanike në Ngushticën e Korfuzit. Kjo gjë kishte ngjallur
panik shumë të madh në Tiranë, pra ata kishin frikën nga rreziku i gjetjes se minave e
që ishin në dije për këtë.
Enver Hoxha pas një presioni të madh, më në fund kishte pranuar që të bëhet operacioni i
pastrimit të minave mirëpo atë e mundonte ajo se si do te gjindeshim karrshi pranimit se
kush i kishte vendosur ato dhe ai nënshkroi edhe disa urdhra në drejtim të Mehmet
Shehut dhe Shefçet Peçit se 11” në rast se insistojnë të heqin minat, i lini t’i heqin duke
mos pranuar se minat i kemi vënë ne”.
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5.1. Heqja e Minave Detare nga Marina Angleze

Britania filloi me përgatitjet për Operacionin e Pastrimit të Minave në një nivel shumë të
lartë ku përfshiheshin ekspert të fushave të ndryshme të Marinës Britaneze, dhe ky
operacion quhej“ Hakmarrja ”, e quanin ata vet kështu pasi që ishin ndjer shumë të fyer
me gjithë atë që kishte ndodhur.
Me të filluar ky operacion, nga ana shqiptare vërehej qetësi shumë e madhe dhe përveç
vëzhgimeve nga afër që ata kishin, nuk kishte asnjë reagim tjetër nga frika se mundë të
zbulohej e gjithë ajo që ishte punuar më herët. Por nuk ishin vetëm shqiptarët që kishin
frikë përgjatë këtij aksioni, frika ekzistone edhe te vet britanezët, ata kishin dy armiq,
njërën në ujë nga ku mundë të goditeshin me top dhe tjetri në ujë e që ishin vet minat.
Pas disa raundeve që ishin zhvilluar, erdhi edhe te përfundimi i operacionit ku u gjenden
gjithsej 22 mina edhe pse dyshohej se mundë të kishte më shumë. Pas 4 orë manovrimesh,
minat e gjetura u grumbulluan në Korfuz, që andej në Maltë dhe pastaj në Havant në afërsi
të Portsmuthit në Angli në njërën prej bazave të specializuara të Admiraliatit.
Në përfundim të operacionit “Hakmarrja”, jo të gjitha minat ishin pastruar. Komandanti
Uaitford në raportin që u kishte dërguar eprorëve të vet i kishte njoftuar se kishin mbetur
edhe shumë mina pa u pastruar dhe ai rekomandonte që kanali duhet të rihapej.
Ekspertët filluan punën e tyre dhe që në fillim konstatuan se ato ishin mina të prodhimit
gjerman dhe boja e zezë të me të cilën ato kishin qenë të ngjyrosura si dhe ruajtja e tyre e
tyre e mirë i bënte ata të kuptonin se ato nuk ishin të vendosura për një kohë të gjatë,
dmth. jo më shumë se dy muaj.
Mehmet Shehu kishte ndjekur të gjithë operacionin nga distanca dhe nga aty i raportonte
edhe Enver Hoxhës për të gjithë situatën në detaje si, sa luftë anije po merrnin pjesë?, ku
filluan me pastrimin?, në çfarë largësie të portit të Sarandës gjindeshin? etj...
Kryetari i qeverisë shqiptare, i ishte drejtuar kreut të sekretariatit të përgjithshëm të
OKB-së, se për këtë operacion kishte dashur që të krijohej një komision miks me
pjesëmarrjen e të dya palëve mirëpo këtë gjë nuk e kishte pranuar Londra dhe këtu e vëri
në dijeni OKB-në për këtë shkelje, duke e cilësuar operacionin britanik si një akt brutal dhe
dhunim për sovranitetin e vendit dhe në të njëjtën kohë po konsultohej me Beogradin në
lidhje me atë se si duhet vepruar tutje. Ai pretendonte për të bërë një ligj që kishte të bënte
me 12 “për gjërësin e ujrave territoriale shqiptare deri në 10-15 km, me përjashtim të
12
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Sarandës e të Butrintit; dhe nëse mundë të deklarohej porti i Sarandës dhe portet e tjera të
vogla përreth si zonë ushtarake ?”
Përgjatë kësaj kohe, britanezët lëshuan raportin ku e quanin të suksesshëm operacionin e
pastrimit të minave dhe bazuar në punën e bërë ata kishin kuptuar se 13” minat i kishte
vendosur qeveria shqipëtare, ose të paktën qeveria shqiptare duhej të ishte në dijeni për
vendosjen e tyre”.
Britania tani kishte edhe argumentet e forta për tu mbështetur në dënimin kundër
Shqipërisë dhe në Forin Ofis po diskutohej ndëshkimin që duhet ti bëhej këti vendi.
Argumentet e tyre peshonin rëndë kur dihej se ky kanal kishte marrë aprovimin e plotë të
përdorimit ndërkombëtarë dhe aq më shumë, ndëshkimin që duhet dhënë për viktimat e
shkaktuar.
Britania menjëherë filloi përpjekjet që këtë problem ta zgjidhte në nivelin e lartë
mirëpo nuk e kishte të lehtë, kjo sfidë kishte të bënte edhe me mundësinë për ti bindur
vendet e tjera, sepse nëse nuk do ta gjente mbështetjen e tyre e sidomos të Fuqive të
Mëdha, do ta kishte shumë të vështirë për të dal fituese.
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5.2. Apeli Britanez në Këshillin e Sigurimit të OKB-së
Duke qenë përballë kundërstimit të prerë të qeverisë shqipëtare, në janar të vitit 1947
përfaqësuesi i Britanisë së Madhe, Aleksandër Kandokan (Alexander Cadogan ), në
Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara e njoftoi Sekretarin e Përgjithshëm ku
kërkohej nga qeveria e tij për ta tërhequr vëmendjen e Këshillit të Sigurimit që të
diskutohej për përgjegjësitë që duhet të ket qeveria shqipëtare në Incidentin e Kanalit të
Korfuzit.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së së pari e shtroi qështjen në lidhje me ankesën britanike nëse
duhej ngritur kjo qështje në rendin e ditës apo jo, mirëpo për të pasur më shumë efekt kjo
kërkesë, qeveria britanike e kishte parashtruar ankesën në bazë të kreut të VII të Kartës së
OKB-së në të cilin trajtohen krizat e rënda ndërkombëtare.
Londra këtë incident e shtroi 14 ”si një qështje që vinte në rrezik paqen dhe sigurimin
ndërkombëtarë”, ndërkohë që Sovjetikët ishin shprehur kundër kërkesës britanike në
rendin e ditës së Këshillit duke e konsideruar se 15“kjo nuk ishte një qështje kaq e rëndë,
se ajo fare mire mundë të shqyrtohej midis palëve dhe të gjente zgjidhje midis tyre”.
Anëtarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit kishin qenë të pajtimit duke votuar pro ankesës
dhe me votat e tyre çështja kishte kaluar në rendin e ditës për tu diskutuar në Këshillin e
Sigurimit, pra në këtë rast nuk mundi të përdorej vetoja sovjetike për shkak se përfshirja
ose jo në rendin e ditës ishte një çështje procedurale ku nuk zbatohej parimi i unanimitetit
të Fuqive të Mëdha.
U caktua dita për shqyrtimin e çështjes në shkurt të vitit 1947 dhe për të marrë pjesë në
këto diskutime ishte ftuar edhe një delegacion i qeverisë shqiptare i cili kryesohej nga
Hysni Kapo. Edhe pse Shqipëria nuk ishte anëtare e OKB-së, këtu ajo u ftua që të merrte
pjesë pasi që bëhej fjalë pikërisht për të.
Fjalimin e kishte filluar Aleksandër Kandokan me akuzat që kishin përgatitur për
Shqipërinë duke e përfunduar me thirrjën drejt vendeve të tjera, për të aprovuar projekt
rezolutën e tij me pikat që ishin si më të rëndësishmet në incidentin e ndodhur dhe pas tij
ju kishte dhënë fjala edhe përfaqësuesit shqiptarë ku kishte dhënë versionin shqiptare duke
e konsideruar gjithë Incidentin, si 16”demonstracion force i drejtuar kundrejt Shqipërisë” ,
pra duke cekur edhe shume shkelje të tjera që kishte bërë shteti britanik.
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Hysni Kapo përfundoi gjithë fjalimin e prerë duke mbrojtur kategorikisht qëndrimin e
qeverisë shqiptare për mosvendosjen e minave në Kanalin e Korfuzit dhe madje as që
nuk kishte ide se kush mundë të ishte fajtori për këtë, dhe po këtu aj kishte bërë edhe një
vështrim ndërmjet marrëdhënieve anglo-shqipëtare gjatë Luftës së Dytë me akuza të rënda
drejt saj të cilat ishin 17“në stilin tipik të luftës së ftohtë dhe në frymën e propagandës
antiimperialiste”.
Përfaqësuesi britanik, në bazë të asaj që kishte thënë përfaqësuesi shqiptarë, kishte
konkluduar se 18“çdo shkak real, ose imagjinar , çdo ankesë që ai ka kundër qeveris time
thjesht fuqizon çështjen time dhe e bën atë shumë më të besueshme se qeveria shqiptare i
ka vendosur këto mina“.
Pas këtyre debateve të ashpra, kishte marrë fjalën përfaqësuesi i Australisë ku kishte
propozuar që të formohet një komision hetimor dhe me shumicë votash ishte aprovuar, në
përbërjen e tij u zgjodhën tre përfaqësues nga tri shtete, një nga Australia, një nga
Kolumbia dhe një nga Polonia, kryetarë u caktua ai nga Kolumbia.
Me dy raportet që kishin hartuar këto komisione, vërehej se përfaqësuesit nga shtetet
perendimore anonin për ta lën fajtore Shqipërinë, mirëpo këtë e kishte kundërshtuar
përfaqësuesi nga Bashkimi Sovjetik ku debati ishte zhvilluar në frymën e dy blloqeve.
Përfaqsuesit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Francës kishin dalur përballë sajë
me një projektrezolutë për një kompromis duke u munduar për të gjetur zgjedhjen dhe pasi
u vu në votë kjo projektrezolutë, nuk kishte fituar për shkak se këtu kishte vën veton
Bashkimi Sovjetik.
Pra në këtë rast kjo çështje u trajtua në kuadrin e VII të Kartës së OKB-së dhe vendimet
duhej të aprovoheshin kur merren me vota unanime të Fuqive të Mëdha, e që ishin anëtare
të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve OKB-së.
Menjëher pas kësaj, pala angleze kishte nxjerrë edhe një projektrezolutë e kjo kishte të
bënte me kalimin e çështjes në Gjykatën Ndërkombëtare të OKB-së ku kërkohej nga
Këshilli i Sigurmit që t’ju rekomandohej palëve për votim, dhe kjo projektrezolutë u
miratua me shumicës të votave dhe u vendos që çështja që kalohet në Gjykatën
Ndërkombëtare.
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6. VENDIMI I GJYKATËS NDËRKOMBËTARE TË HAGËS
Qeveria e Britanisë së Madhe ju drejtua Gjykatës Ndërkombëtare të Hagës, në mënyrë të
një anshme pa marrë pëlqimin e vendeve të tjera, dhe një gjë e tillë ishte e jashtë ligjëshme.
Mirëpo Britania e arsyetonte duke u mbështetur në vendimin e Këshillit të Sigurimit që e
kishte referuar për ta kaluar këtë çështje në Gjykatën Ndërkombëtare.
Pasi që kishte filluar procesi për shqyrtimin e këti konflikti, fillimisht u caktua koha për
paraqitjen e dokumentacioneve nga të dya palët dhe me datën e cila ishte caktuar, qeveria
shqiptare i përkujtoj ata për shkeljen e rregullave që kishte bërë qeveria britaneze në lidhje
me mosmarrëveshjen paraprake ndërmjet të dya palëve, duke kërkuar nga Gjykata që ta
deklaronte kërkesën e tyre si të papranushme.
Gjykata ishte gjindur në një situatë shumë të vështirë ku ishte detyruar për një kohë që ta
ndërpriste tërë procesin në detaje dhe paraprakisht për tu konsultuar me veprimin që
duhet ndërmarrë pas kësaj shkelje që tash më po insistonte qeveria shqiptare . Gjykata
kishte kishte hapur një 19“gjyq të vogël” e që vendoste kompetencat në lidhje me këtë
problem ku nga pala britaneze kërkohej për të sqaruar lidhur me veprimin paraprak që
kishte bërë.
Pala britaneze me përgjigjjen që kishte dhënë, kishte kërkuar të hedhet poshtë kjo vërejtje
e ashtuauqjtur 20 “prapësimi i palës shqipëtare” të vazhdohej me procesin dhe mos të
ndërpritej duke kërkuar menjëherë që të thirret qeveria shqipëtare për të paraqitur
dokumentacionet dhe për ti dhënë përgjigjje padisë që kishte bërë Britania.
Statuti i Gjykatës ishte i tilli i cili e detyronte që të shqyrtohej kjo thirrje e shqiptarëve
me disa seanca publike ku pikërisht me këto, Gjykata Ndërkombëtare e kishte filluar
veprimtarinë e saj gjyqësore. Ky shqyrtim përfundoi me shumicë votash ku hodhi poshtë
prapsimin paraprak të palës shqiptare dhe menjëherë kishte caktuar afatet për paraqitjen e
dokumentave për çështjen e Incidentit.
Pas ri-fillimit të procesit, përfaqësuesi i qeverisë britaneze kishte pranuar se kishte pas
shkelje procedurale nga ana e tyre dhe pas bisedimeve ndërmjet palëve u arrit
marrëveshja për ti parashtruar pyetjet kryesore Gjykatës. Pyetja e parë ishte se;
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”1) A është përgjegjëse qeveria e R.P të Shqipërisë për plasjen e minave në ujrat e
Kanalit të Korfuzit më 22tetor 1946 dhe a është rasti për dëmshpërblime? “dhe ”
21

2) A ka bërë Britania e Madhe shkejle të integritetit territorial të R.P të Shqipërisë, kur
njësi të flotës së saj kaluan në Kanalin e Korfuzit më 22 tetor 1946, kur ndodhi incidenti,
dhe më 12-13 nëntor 1946, ku ajo ( qeveria britanike ) dërgoi luftanijet e saj në ujrat
gjatë bregdetit shqiptarë për të kryer “operacionin e pastrimit të minave”. ”
Për të pasur sa më shumë prova, Gjykata vendosi që të bënte një ekspertizë në vend,
kryesisht në Sarandë dhe në Sibenik të Jugosllavisë ku për këtë ishin shtyre më shumë nga
dëshmia që kishte bërë një ish oficer i marinës Jugosllave i quajtur Kovaçeviç, i cili me
dëshmin që kishte bërë kishte shpjeguar se vetëm 4 ditë para se të ndoshte incidenti, aj
kishte qenë aty dhe kishte parë anijet e prodhimit gjerman të ngarkuara me mina duke
kaluar andej, andaj bazuar në atë që aj kishte thënë, komisioni e quante fajtore palën
shqipëtare.
Gjatë fazes orale të gjykimit, kishte pasur ndërhyrje nga të dy palët dhe në përfundim të
gjithë debatit Gjykata e dha vendimin e saj me 9 prill 1949 ku përgjegjësia binte mbi palën
shqipëtare dhe vendimi ishte marrë ashtu siq ishin bërë edhe pyetjet e parashtruara.
Përgjigjja e gjykatës ishte se; 22 “qeveria e R.P.t; Shqipërisë është përgjegjëse për
përplasjen e minave në Kanalin e Korfuzit më 22 tetor 1946, sepse “nuk mundë të mos jet
në dijeni për vendisjen e tyre”. ”, ndërsa më pyetjen e dytë gjykata kishte dhënë dy
përgjigjje; së pari, 23”me 14 vota pro dhe 2 kundër ajo u shpreh se nuk kishte pasur shkelje
të sovranitetit territorial të R.P të Shqipërisë më 22 tetor të vitit 1946, ditën e plasjes së
minave” së dyti, Gjykata unanimisht njohu se; 24 “më 12-13 dhjetor 1946, qeveria
britanike shkeli sovranitetin territorial të Shqipërisë, duke dërguar anijet e saj për
pastrimin e minave në mënyrë të njëanshme, pa dijenin e autoriteteve shqiptare”.
Po këtu, Gjykata u shpreh edhe për dëmshpërblimet ndërsa lidhur me pyetjen se; 25“a
është rasti apo jo për të dhënë dëmshpërblime ?” ajo kishte shpallur vetën kompetente që
të caktonte edhe shumën, ku pala shqipëtare duhet dhënë dëmshpërblim, dhe menjëherë
filloi edhe procedura për të caktuar këtë shumë.
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6.1. Dëmshpërblimi
Gjykata filloi edhe me procedurën e fundit ku kishte për të caktuar shumën të cilën duhet
paguar për dëmet nga qeveria shqipëtare. Britanezët kërkonin që tu paguhen 875 mijë
stërlina mirëpo qeveria shqipëtare e kishte kundërshtuar dhe bëri që të kontaktoj vetë
qeverinë britaneze Ky pospajtim i Shqipërisë nuk u muar parasysh nga Gjykata ku ajo
caktoi mbledhjen për seancë publike për të caktuar shumën.
Në shenjë revolte, përfaqsuesit shqipëtarë nuk morën pjesë në këtë seancë dhe pavarsisht
kësaj, Gjykata vendosi për shumën që kishin caktuar mirëpo me një zbritje pak më të
vogël, shuma ishte në 843 mijë e 947 stërlina.
Qeveria shqiptare u njoftuan menjëherë për këtë, dhe vazhdoi me qëndrimin mohues duke
e konsideruar gjykimin si të padrejtë dhe nuk pranonte ta paguante dëmshpërblimin,
ndërsa qeveria britaneze insistonte në vendimin i cili e detyronte qeverinë shqipëtare ose ta
paguante dëmshpërblimin që ju kishte caktuar, ose përndryshe mbante të bllokuar të gjithë
arin monetar, (1547, 35 kg). Kjo marrëveshje u arrit pas kthesës të situatës që pati
Shqipëria e cila ndryshoi në raport pozitiv me botën e jashtme.
Me qëndrimin që bëri qeveria shqipëtare, pranoi që ti paguante Britanisë së Madhe shumën
që ishte prej dy milion dollarësh dhe këtë ajo nuk e quante si përgjigjje ndaj Gjykatës
mirëpo si 26 ” shlyerje e plotë e pretendimeve financiare të qeverisë britanike ndaj
Shqiprisë”.
Zgjidhja e konfliktit u arrit jashtë kuadrit të së Drejtës Ndërkombëtare ku të dya palët në
një farë mënyre kishin ndje fajin për këtë incident. Pala britaneze hoqi dorë nga këto
akuza dhe për të arritur të zgjedhja kërkohej që të negociohet.
Që nga fillimi, i gjithë incidenti ishte i një natyre të veqant dhe përfundoi edhe me
kompromisin e veqant ndërmjet dy palëve për faktin që një konflikt i tillë siç ishte ky,
ishte zgjedhur jasht Gjykatës Ndërkombëtare.
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6.2. Kur u Vendosën Minat dhe nga Kush
Enver Hoxha përherë kishte frikën nga një ndërhyrje greko-britanike, e shqetësonte shumë
dhe e bëri atë që të udhëtoj drejt Beogradit për tu takuar me udhëheqësin jugosllav J. B.
Tito. Vendimi për këtë vizitë ishte marrë në Moskë gjatë vizitës së Titos atje. Menjëherë
sapo kishte përfunduar vizitën dhe u kthye në Beograd, Tito porositi agjendën që të
caktohej vizita për Enver Hoxhën.
Pra kjo shkuarje e Hoxhës atje kishte qëllimin për të bërë atë që ishte menduar prej kohe
kundër Britanezëve dhe asnjëherë nuk ishte kuptuar esenca e bisedimeve dhe vendimeve
që ishin bërë atë kohë.
Arkivat tani tregojn se E. Hoxha, posa u kthye nga Beogradi kishte ndërrmarrë të gjitha
masat për mbrojtjen e kufijve në jug të Shqipërisë e sidomos mbrojtjen bregdetare nga që
e dinte se, andej mundë ti kanosej rreziku, prandaj menjëherë kërkoi nga Ministria e
Mbrojtjes Kombëtare të bëhet shtimi i forcave ushtarake në atë zonë.
Fshehtësinë për qështjen e minimit në ujrat territorial e dinin vetëm një rreth i kufizar i
Enver Hoxhës siç ishin, Mehmet Shehu, Nako Spiru, Koçi Xoxe, Kristo Themelko, Bedri
Spahiu, Hysni Kapo ose edhe ndonjë tjetër.
Vendosja e tyre u bë ndërmjet datës 18-19 shtator të vitit 1946 në Kakome, Palermo, Borsh
dhe në Gjirin e Sarandës ku anijet të cilat kishin ardhur në Ishullin e Sazanit, me 17
shtator në darkë, u vërejtën se ishin Jugosllave.
Pa e ditur për ardhjen e tyre madje as Komandanti i tyre, urgjentisht i kishte dërguar një
letër Mehmet Shehut ku u ankua se 27 “nuk ishte njoftuar për ardhjen e anijeve
jugosllave”, po atë natë Mehmet Shehu me një radiogram urdhëron Komandantin e
Sazanit që 28 “tre vaporat Jugosllav lejohen të strehohen në Sazan, Herën tjetër do
lajmroheni me kohë”.
Pra, këto dokumenta që kan dalur së voni tregojnë qartë sekretet e mbajtura deri më tani e
që dëshmojnë se pala shqiptare në bashkpunim me jugosllavët ishte në dijeni se kush
kishte vendosur minat, madje këtu kishte marrë pjesë edhe një oficer i lartë nga Shtabi i
Ushtrisë Shqiptare i cili kishte pasur me vete edhe hartën se ku e si duhet vendosur minat
pasi që kishte një përvoj në këtë lëmi.
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Arsyeja e vendosjes së minave erdhi pikërisht nga frika e qeverisë shqiptare, pasi që
britanezët kishin qëllime që të marrin në kontrollë një pjesë të madhe të Ballkanit sipas
ndarjës së influences që i kishin bërë Stalini dhe Çurqilli në Moskë për dallim me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës që ishte fuqi e tretë, ajo nuk po i kushtonte vëmendje shumë
Shqipërisë.
Interesimi i britanezëve për ta pasur Shqiprinë hasi në rezistencën e Enver Hoxhës i cili
kishte frikën se po i rrezikohej pushteti dhe shpeshëherë kishte pasur acarime ndërmjet
tyre.
Siç pretendonte Britania e madhe për të marrë Triestën me rrethinë, ashtu edhe Jugosllavia
pretendonte për ta bashkuar Shqiprinë dhe Jugosllavinë.
Pra shihet qartë synimi i Jugosllav për të pasur pushtet mbi Shqiprinë në shumë pikpamje
andaj edhe ishte vendosur që të bëhej mbrojtja bregdetare në atë mënyrë e minimit në
ujrat territorial të Shqipërisë.
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7. PËRFUNDIM
Incidenti në Kanalin e Korfuzit që shtjellova, ishte dhe mbeti si rast shumë i veqantë i
kohës i cili qëndroi shumë gjat në qendër të vëmendjes, jo vetëm për vendet Evropiane por
edhe për ato Botërore pasi që Bota ishte e udhëhequr nga tre Fuqit e Mëdha.
Me provokimin e parë që u bë nga ana e Britanezëve, nuk ishte menduar madje as edhe nga
ata vet se gjendja do ti kalonte përmasat e një konflikti kaq serioz që kishte rezultuar me
viktima dhe dëme të mëdha materiale, mirëpo humbja e vërtet për britanezët ishte prestigjti
që gëzonte pasi që Flotanija Britaneze ishte superiore dhe me këtë imazhi i saj po
përfundonte, aq me keq nga një vend si Shqipëria i cili ishte i varfur dhe i pafuqishëm.
Vendosja e minave ishte shkelje e rëndë e kanalit ndërkombëtarë dhe pikërisht për këtë
pala shqiptare nuk pranonte vendimet nga Gjykata Ndërkombëtare, në një far mënyre, për
deri sa pala britaneze nuk do të pranonte se ajo ishte fajtore pasi që kishte provokuar,
natyrisht që pala shqipëtare arsyetohej, dhe këtu qëndronte e gjithë esenca.
Gjithë ngjarja e heshtur, ku nuk ishte thënë ajo që duhej nga qarqet politike, vinte për
shkak të pretendimeve të influencës që kishte secili, thoshin ndryshe nga se vepronin.
Mospjësmarrja në takimet e rëndësishme, mosnjohja e qeverisë shqiptare, takimet e
fshehta etj, ishin këto për të cilat këto vende kishin qenë të izoluara njëra me tjetrën për 40
vite.
Me zbulimin e arkivave e fundit, se shqiptarët dhe jugosllavët ishin ata të cilët kishin
bashkëpunuar për të minuar bregdetin shqiptarë, mundë të përfundojmë se tërë rrjedha e
historisë është qartësuar, se cilat kishin qenë motivet që i shtyri këto vende për ta bërë një
gjë të tillë.
Se a do të rigjykohet ky problem sërish nga Gjykata Ndërkombëtare e Hagës, pas
dokumentave të zbuluara së voni, mbetët të shihet në kohët që do vijnë.
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